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ABSTRAKT

Bukuritë fizike të shqiptarit gërshetuar me ato të natyrës, ambientit ku ai jeton, qëndron
e gjallëron përball stuhive të shumta të jetës fuqizohen edhe më veshjet kombëtare që
padyshim se janë ditari më i mirë që flasin për rrjedhën e jetës, historinë e bujshme
shqiptare me të gjitha sfidat.
Muzetë etnografik moden e eskpresiv si një ndër pikat kryesore të shpalosjes së
historise së veshjeve vërehet qartë qe i mungojn shtetit të Kosovës, andaj, duhet pasur si
qëllim trajtimin e muzeve etnografik si ndërtim arkitektonik me karakteristika të
arkitekturës moderne dhe tek i cili kemi gjithëpërfshirje të kulturës sonë e me gjere dhe
ku arrihet të paraqitet nje arkitekturë me vlerat e saj ekspresive që burojne kryesisht nga
veshjet, historia shumëvjeqare si dhe gjenerimi i formës si relacion dinamik i forcave të
kontekstit te caktuar.
Niveli i kulturës së një populli tregohet në tolerancën ndaj së kalurës.
Historikisht, izolimi tradicional i shqiptarëve nga pjesa tjetër e Evropës bënë që veshjet
popullore të shfaqnin tipare të veçanta dhe shpesh të rralla, të cilat mahnitën udhëtarët e
parë evropianë andaj me muze etnografik ka shumëqka pozitive për të reflektuar.
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FJALORI I TERMAVE

Etnografia - shkenca historike që merret me studimin e mënyres së jetesës së popujve
me kulturen e tyre materiale, shoqerore dhe artistike.

Trashegimia kulturore - është pasuri e brezave, detyrim madhor i tyre kundrejt së
shkuarës dhe së ardhmes, vijimësi materiale e çdo kombi.

Veshje tradicionale - janë trashëguese e transmetuese të shumë elementëve, që vijnë
nga lashtësia por janë njëkohësisht edhe shprehje e marrëdhënieve kulturore me popuj të
tjerë.

Analogjitë - termi analogji që do të thotë proporcional apo i ngjashëm

Kompozicioni arkitektural - përfshirë vendosjen e elementeve në një tërësi në atë
mënyrë që secili përfundon në vendin e duhur për të sendërtuar një tërësi të perbashket
Konfigurimi arkitektural – ka të bejë me mënyrën e shfrytëzimit të hapësirave dhe
qarkullimit apo komunikimit.
Ekspresion i ndërtimit – shprehje e ndërtimit

VI

__________________________________________________________
HYRJE

Tema shtjellon trajtimin e muzeut etnografik si ndërtim arkitektonik me karakteristika të
arkitekturës moderne dhe tek i cili kemi gjithëpërfshirje të kulturës sonë e me gjerë dhe
ku arrihet të paraqitet nje arkitekturë me vlerat e saj ekspresive që burojne kryesisht nga
veshjet, historia shumëvjeqare si dhe gjenerimi i formës si relacion dinamik i forcave të
kontekstit në Prizren. Ngjajshmerite dhe ndryshimet mes veshjeve dhe arkitektures janë
të trajtuara në atë menyrë që të thjeshtojnë nderlidhjen e tyre të brendshme me njera
tjetrën. Mund të interpretohet se shprehja karakteristike arkitektonike e muzeut me
strukturë, funksion, ndriqim, ekspresion reflektojnë gjenerimin e formave të nxjerrura
nga vetë lokacioni të cilat janë

si nje thurje e njetrajtshme dhe ne harmoni me

kontekstin, pra burojne si nje thurje e nje punimi të nje tekstili. Sikurse tekstili edhe
arkitektura kanë identitet, duke reflektuar shqetësimet e përdoruesit dhe ambiciet e
moshës. Gjatë gjithë historisë veshjet dhe ndërtesat kanë paraqitur njëri-tjetrin në formë
dhe pamje. Funksioni kryesor i tyre është strehimi dhe mbrojtja për trupin, por edhe
sepse ato të dyja krijojne hapësirë dhe vëllim. Muzeu etnografik i perjeton ndryshimet
moderne në krahasim me pamjen e qendrës historike të Prizrenit por i cili e ruan
identitetin e objekteve tjera perreth. Artikulmi formal e ekspresiv, qarkullimi, hapjet e
mbëshjellsi nxisin kujtime të motiveve të tjera të prekura dhe të ndiera gjetkë, dhe të
tregimeve të vjetra të treguara nga të tjerët. Vizitorët në muze kuptojnë se ka një
ngjashmëri mes asaj që është paraqitur dhe asaj që ata kujtojnë dhe nuk harrojnë:
njerëzit jetojnë dhe vdesin por historia vazhdon të shprehet nga muzeu.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Trashegimia kulturore ne Kosove
Trashëgimia kulturore, materiale dhe shpirtërore përbën bazën e studimeve të
çështjeve identitare, e cila sjell kontributet e popujve të ndryshëm në zhvillimin e
gjithëmbarshëm të njerëzimit. Popujt, si dhe foshnja, kanë rritën e vet dhe kjo rritë
bazohen në njohuritë dhe përvojat e fituara nga e kaluara, nga rrënjët individuale e
kolektive. Këto rrënjë gjenden në trashëgiminë kulturore, të krijuar nga njerëzit dhe për
njerëzit.
Trashëgimia kulturore e Kosovës përmban mozaik të pasur të trashëgimisë arkeologjike,
arkitekturore, shpirtëtore dhe të peizazheve kulturore. Shtresat kulturore janë krijuar që
nga epoka e gurit e deri te kohët moderne dhe përmbajnë atribute shkencore, historike,
shoqërore, artisitke dhe të mjedisit. Si e tillë, trashëgimia kulturore e Kosovës është
pjesë fisnike e ambientit dhe e mentalitetit të banimit. Mbrojtja adekuate e trashëgimisë
kulturore ofron mundësi të shumta, duke u nisur nga zhvillimi i ekonomisë turistike,
bashkëpunimi rajonal e më gjerë dhe si urë për ngritjen e respektit të ndërsjellë midis
popujve dhe ndërtimin e paqes.
Trashëgimia kulturore është pasqyrë e vlerave dhe e nivelit kulturor të një
populli.Tradita e trashëguar dhe shkalla e studimit dhe e kujdesit ndaj trashëgimisë janë
shprehje e dy komponenteve kyçe për përcaktimin e nivelit kulturor të një populli apo të
një hapësire: të nivelit kulturor në të kaluarën, dhe të nivelit kulturor në të tashmen. Në
kuadër të kësaj, marrja me trashëgimi nënkupton tri kushte thelbësore : Njohje,
Profesionalizëm dhe Pasion [1].
2.2 Ndertimet dhe trashegimia e tyre ne Kosove
2.2.1 Xhamitë
Rreth stilit dhe autenticitetit të arkitekturës islame të zhvilluar në hapësirën e Kosovës
ekzistojnë disa mendime ndersa studiuesit shqiptarë
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mendojnë se arkitektura islame në Kosovë, gjatë periudhës osmane, ka më tepër
element tradicional dhe si e tillë është e dallueshme nga shembujt tjerë të Perandorisë,
dhe atë që nga fillimet e saj, si e tillë ajo është
trashëgimi shqiptare e Kosovës. Dr.Fejaz Dranqolli
ndërton tezen për stilin dhe origjinalitetin e kësaj
arkitekture, sipas të cilës arkitektura islame e
Kosovës e zhvilluar gjatë periudhës osmane është e
veçantë, dhe si e tillë formon stilin e arkitekturës
islamo-kosovare.Arkitektura

islame

është

ndër

pasuritë kulturore më të çmuara të popullit shqiptar
dhe vazhdon te mbetet e tille [2]. Objektet më
reprezentative dhe që në fakt paraqesin edhe
objektet më përfaqësuese të tërë arkitekturës islame
të Kosovës janë: Xhamia e Çarshisë, Xhamia e Llapit
në Prishtinë, Xhamia e Mehmet Pashës, Xhamia e
Saraqhanës, Xhamia e Koxha Sinan Pashës në
Kaçanik, Xhamia e Hadumit në Gjakovë, Xhamia

Figura 1. Xhamia e
Sinan Pashes Prizren
(burimi:
www.flickr.com)

e Sinan Pashës në Prizren.

2.2.2 Kullat
Banesa e tipit kullë, përveç vlerës së
mirëfilltë të banimit, u bë gjatë Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare simbol i qëndresës
dhe i luftës për liri e për autonomi [3]. Ajo
qe shprehje e vetëdijes së lartë kombëtare
për ruajtjen e kultivimin e trashegëmisë
dhe të vlerave identifikuese, etnike të
traditave shqiptare disa shekullore.
Si dëshmi për këtë kullë, duhet cekur, si ajo
e Isa Boletinit, Haxhi Zekës, Azem Bejtes.

Figura 2. Kulla e Haxhi Zekes
(burimi: commons.wikimedia.org)

Kullat si objekte banimi janë ndër godinat
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më të arritura tradicionale e që kur ato sistemoheshin dhe krijohej

një

rrjetë

infrastrukture në mes tyre krijonin Kala. Ndër më të arriturat është e njohur Kalaja e
Prizrenit.
Kullat si objekte ndihëmse, së pari vrojtimi e sinjalizimi, e më vonë edhe si objekte
tubimi të banorëve të rrethinës e deri tek objektet fetare të ditëve tona. Kulla percepton
një kulturë shqiptare, një trashëgimi autoktone, e cila është është punuar kryesisht prej
mjeshtërve tanë shqiptarë dhe për këtë arsye është e njohur.

2.2.3 Shtepite e vjetra qytetare
Shtëpitë e vjetra (qytetare) i kanë bërë ballë sfidave të shumta në kohëra të ndryshme,
për të qëndruar sot me krenari si ornamenti më kuptimplotë i civilizimit të shoqërisë dhe
vet qytetit. Shtëpitë qytetare të Prizrenit janë dëshmi e mjeshtërisë arkitektonike dhe
ndërtuese të shumë gjeneratave, ndërsa sot vazhdojnë të përçojnë porosinë e
qëndrueshmërisë dhe bukurisë ndërtimore të qytetit. [4]

2.2.4 Muzet ne Kosove
Muzeu i Kosovës ekziston që nga viti 1949, dhe është institucioni më i hershëm i
trashëgimisë kulturore të Kosovës, i themeluar me qëllim të ruajtjes, restaurimitkonservimit dhe prezantimit të trashëgimisë të luajtshme për territorin e Republikës së
Kosovës. Muzeu Etnologjik është pjesë përbërëse e Muzeut të Kosovës, i vendosur në
një kompleks të shtëpive të vjetra qytetare, i përbërë prej kater ndërtesave : dy prej të
cilave janë të shek. XVIII dhe dy të shek. XIX. Konaku i Tahir Beut - paraqet llojin më
të bukur të shtëpive të vjetra të qytetit të tipit asimetrik në Pejë. Këtë lloj ndërtimi e
karakterizon kurora e kulmit e punuar nga druri, dritaret harmonike dhe divahanja e
sipërme. Konaku gjendet afër sheshit "Haxhi Zeka". në të cilin është i vendosur Muzeu
Etnografik kombëtar ku mund të shihen të ekspozuara në galeri të ndryshme, artizanate
tradicionale kombëtare ,Veshje karakteristike të Rugovës e të Rrafshit të Dukagjinit .
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2.3 Veshjet
2.3.1 Veshjet tradicionale
Veshja është pjesë e përditshmërisë sonë, me anë të së cilës tregohen dhe përfaqësohen
veti dhe tipare të ndryshme të njeriut si individ dhe të shoqërisë në përgjithësi. Veshjet
tradicionale, të ruajtura me shekuj, kanë shërbyer për të dalluar etnitë apo grupet e
ndryshme nga njëra – tjetra, si dhe për të ruajtur identitetin e tyre. Veshja me tirq në
shekullin tonë ka ardhur duke u shtrirë vazhdimisht edhe në krahina ku mbahej më parë,
sidomos pas daljes nga përdorimi të kostumit me fustanellë e atij me këmishë të gjatë e
dollamë. Sot përdorimi i kësaj veshjeje është kufizuar shumë, sepse që nga Lufta e Dytë
Botërore e këtej, kjo ka ardhur duke dalë gradualisht nga përdorimi, sidomos në moshat
e reja dhe shihet vetëm rrallë te të moshuarit. Koha e shtrirjes së këtij kostumi është
periudha nga çereku i fundit të shekullit të kaluar deri pas Luftës së Dytë Botërore.
Është kohë, kjo në të cilën tirqit përbënin veshjen më të përhapur për burra, veshje që
kishte kapërcyer ndasitë fetare (myslimanë e të krishterë), por që pasqyronte mjaft qartë
dallimet klasore të shoqërisë shqiptare të kohës.
Për të dy gjinitë klasifikohet 10 tipe veshjesh : pesë për gra dhe
pesë për burra. Veshja me Xhubletë - merr këtë emër nga një lloj
fundi në formë këmbane të valëzuar, Veshja më këmishë të gjatë
dhe përparje - pjesë kryesore e kësaj veshje është këmisha e gjatë,
me mëngë të gjata, të gjëra ose të ngushta. Veshja me dy futa kjo veshje përbëhej nga një këmishë e gjatë, jelekun apo mitanin,
Veshje me mbështjellëse - pjesë kryesore në këtë tip vëshje është
një lloj fundi i gjërë, me pala të vogla. Veshja me brekesha emërtimi i këtij tipi përcaktohet nga një lloj pantallonash shumë
të gjëra dhe më ngjyrë të zezë.
Figura 3. Veshja më këmishë të gjatë dhe përparje
(burimi: shqiperia.com/Veshje -Popullore-Shqiptare)
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Veshja me fustanellë - veshje burrash këtë
bërë me

emërtim e nga një lloj fundi i bardhë, i

pëlhurë pambuku.Veshja me këmishë të gjatë e

dollamë - pjesët më të rëndësishme të kësaj veshje për burra
janë jane këmisha e me ngjyrë të bardhë si dhe dollama ose
cibuni .
Veshja me tirq - elementi më tipik i kësaj veshje janë tirqit të
cilët kanë formën e pantollonave të ngushta prej shajaku.
Veshja me Brekesha - emërtimi lidhet me pjesën e poshtme të
veshjes, e cila ka formën e pantollonave të gjëra, të bëra me
pëlhur leshi ose pambuku të endura në avlëmend shtëpiak.
Veshje me poture - poturet kanë formën e pantollonave të
gjëra e të gjata deri në gju.
Figura 4. Veshja me Fustanellë
(burimi:

shqiperia.com/Veshje

Popullore-Shqiptare)
2.4 Arkitektura dhe veshjet
Sikurse moda edhe arkitektura kane identitet, duke reflektuar shqetësimet e përdoruesit
dhe ambiciet e moshës. Gjatë gjithë historisë veshjet dhe ndërtesat kanë paraqitur njëritjetrin në formë dhe pamje. Funksioni kryesor i tyre është strehimi dhe mbrojtja për
trupin, por edhe sepse ato të dyja krijojnë hapësirë dhe vëllim. Edhe pse kanë shumë
gjëra të përbashkëta, ata janë gjithashtu të ndryshme në thelb. Perderisa moda per nga
natyra është kalimtare ose 'e momentit ", arkitektura

ka një prani më të fortë,

monumentale dhe të përhershme. Në vitet e fundit, lidhjet midis modës dhe arkitekturës
janë bërë edhe më shumë intriguese.
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Arkitektët

gjithashtu

kane

miratuar strategji qe përdoren më
shpesh në qepje
tilla

si

rrobash,

shtypjnen,

të

palosjen,

pështjelljen dhe ngushtimin etj.
[6], ndërsa dizajneret modës janë
në

kërkim

provokative
strukturës

për
rreth

ide

të

dhe

vëllimit

e

se rrobave, dhe në

shumë raste edhe duke nxjerrë në
pah

parimet dhe konceptet e

natyrshme

në

arkitekturën

intelektuale. Që nga fillimi i viteve
Figura 5. Arkitektura dhe veshjet
(burimi: dezeen.com/tag/pleats/)

1990, Folding Architecture

është

përdorur nga arkitektët si një mjet
për të krijuar interes më të madh vizual përmes efekteve të dritës dhe hijes në pjesen e
jashtme të ndërtesës dhe për të manipuluar format volumetrike të brendshme. Në
mënyrë, te paluarit është duke u përdorur gjithnjë e më shumë në mënyra komplekse për
të paraqitur strukturë dhe formë në ndërtimin e rrobave.

Përdorimi i gjeometrisë për të gjeneruar formë është një strategji e përbashkët nga
arkitektët dhe dizajneret e modes [8]. Forma të thjeshta si dhe shumë forma komplekse
janë përdorur në të dyja disiplinat. Në arkitekturë, gjeometria është përdorur shpesh për
të krijuar hapësira komplekse te brendshme apo

formën e përgjithshme fizike te

ndërtesës, kurse në dizajn të modës, gjeometria e veshjeve ne trup pothuajse bëhet e
padukshme.
Gjithashtu vihet në pah si tek veshja poashtu edhe në arkitekturë tentimi për të paraqitur
strukturën edhe në siperfaqen e jashtme ``lekure``. Shprehja e modës kanë kohë që janë
përdorur për të shprehur idetë e identitetit personal, social dhe kulturor siq eshte rasti
me veshjet tradicionale të në populli. Po ashtu edhe në arkitekture kemi shprehjen ne
menyra të ndryshme për shembull ``Instituti arab boteror`` nga Jean Nouvel pastaj
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``Muzeu i Judeve`` nga Daniel Libeskind te cilat shprehin idete e tyre per te kaluaren
dhe përjetimet e ndryshme.

2.4.1 Thurja
Tek tekstili

cdo problem i dizajnit fillon me një perpjekje për të arritur

“përshtatshmeri” në mes qëllimit se për qka krijojme- psh trupi dhe veshjen per atë trup.
Një numër i definicioneve mund të ndihmojë
për të shpjeguar funksionet kryesore të një
projektues tekstili. Si problem për tu bazuar
është TRUPI e që ka njerin prej roleve
kryesore i cili i referohet dizajnit dhe nga i cili
nxirren masat e tij, proporcionet duke e
përshtatur me nje ide dhe duke formesuar
kështu një veshje zakonisht pra për trupin apo
edhe për hapsira të veqanta ku perdoret
tekstili.

Figura 6. Punim tekstili
(burimi:artizanetekukesit.org/galeria2 )

Dizajni i tekstilit në përgjithësi i referohet
procesit të krijimit te thurjeve, apo edhe menyrave të shtypura dhe teknikave të tjera te
te punuarit [11].. Dizajneret e tekstilit duhet të jenë në gjendje për të zhvilluar një dizajn
të tekstilit që është i përshtatshëm për një qëllim të dhënë - zakonisht për trupin ose për
një hapësirë të veçantë.
Ne arkitekture “Çdo problem i dizajnit fillon me një perpjekje për të arritur
“përshtatshmeri” në mes të dy entiteteve: formës dhe kontekstit të saj. Forma është
zgjedhja e vet problemit të parashtruar; konteksti definonvet problemin” - Christopher
Alexander [9].
Forma e një ndërtimi në një lokacion duhet të jetë si një thurje e njëtrajtshme dhe ne
harmoni me kontekstin. Ne anën tjetër dizajni arkitektural është një proces i inovacionit
të gjerave fizike të cilat shfaqin rregull të ri fizik, organizim e formë si përgjigje e
funksionit dhe perderisa nuk ka rregull të prerë për nje dizajn arkitektural atëher ky
dizajn është konsideruar si një proces përsëritës i “provës dhe gabimit” i cili
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mbështetët në njohuri, ekperience dhe intuitë andaj si dizajni arkitektural [10] po ashtu
edhe dizajni i tekstilit konsiderohen më tepër si arte.

2.4.2 Arkitektura + Tekstili
Sikur arkitektura poashtu edhe tekstili kanë motive nga natyra e qe njihet si nje process i
lashte, te cilat motive janë transformuar dhe zhvilluar me krijimtarinë njerëzore dhe
estetike kryesisht për nevojë strehimi apo mbrojtje. Të njohura si arte, këto së bashku
kanë koncepte të cilat ngerthehen me njëra tjetren për nga proporcionet, simetria,
bilanci, kompleksiteti,bukuria e simboli. Në kërkimin e tij për origjinën e Artit dhe
Arkitekturës, Gottfried Semper në diskursin e tij Veshjet dhe Tekstili, e sheh yrnekun
(pattern) si gjenerues strukturor nga procesi i bashkimit te pjesëve së bashku – nyje. Me
kalimin e kohës, motivi i nyjës u zhvillua më tej në teknikat më komplekse të bishtalecit
[12]. Format e thurjeve te ndryshme vërehen shumë edhe në ditët e sotme në pjesë të
ndryshme arkitektonike kryesisht në njërin prej roleve kryesore siq është struktura por
edhe në aspektin estetik. Një shembull i thjeshtë është punimi i një muri i cili me blloqe
të thurura na bënë të besojme që ndërtimet e para të materialeve dhe struktures ishin te
bazuara nga struktura e tekstilit qe daton 7000 vite me parë.

Figura 7.Thurja e tekstilit (burumi: distantstitch.co.uk)
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Figura 8.Lidhjet në murë
(burumi:
distantstitch.co.uk)

2.4.3 Materialet me bazë të tekstileve teknike
Në ditët e sotme poashtu janë te njohura edhe

idetë e frymëzuara nga modelet

biologjike nëpërmjet qasjeve biomimetike në strukturat e reja teknike te përbëra nga
materialet bazë të tekstileve teknike qe lejojë procese të prodhimit të krahasohen me ato
të përdorura nga natyra [13].
Gjithashtu duhet cekur se biomimetika në shumë raste të rralla është imitacion i
strukturave natyrore apo proceseve dhe transferimit të tyre në ndërtime teknike. Në
shumë raste, pas të kuptuarit e një modeli biologjik,
mendja e njeriut duhet të modifikojë ato konceptet biologjike për të arritur një zgjidhje
teknike që është më e mirë sesa ekzistuese. Zgjidhja e re biomimetike është shpresë, por
jo thelb mirpo e cila jep rrezultate ne ndertim dhe material me te lehta e në kohë më të
shpejtë.

10

____________________________________________________________
3 MUNGESA E MUZEVE ETNOGRAFIK EKSPRESIV E
MODERN

Jemi në një kohë kur kostumet origjinale është e pamundur të realizohen. Disa familje
me emër të besimit mysliman në disa qytete vazhdojnë të ruajnë veshjen popullore
qytetare, e cila dhe e transmetuar brez pas brezi në shumë prej tyre i ka kaluar të 100
vjetët. Por në përgjithsi po zhduken veshjet shqiptare , si dhe personat që i punojnë ato.
Sot ka shumë që thonë se prodhojnë kostume popullore, por ato janë vetëm imitime pasi
kostumet popullore që të realizohen duhet një kthim në kohë dhe një trashëgimtar i
teknikës së realizimit të tyre që sot thuajse nuk ka më. Por edhe ato origjinale te cilat
janë duhet ruajtur e mbi të gjitha duhet pasur nje vend të përshtatshëm e profitabil per tu
ekspozuar. Muzete etnografik ekspresiv e me fryme moderne sigurisht se mungojne ne
Kosove. Kjo mundëson edhe zhvillim të mangët të turizmit dhe mundesisë për të krijuar
fonde për të qenë në gjendje që me perfitimet vetanake të funksionoj normalisht muzeu
dhe të kete mundesi të krijohen kushtet për punimin e veprave origjinale me koncept të
mëparshem të punimit te tyre.
Turizmi në Kosove është një dege e ekonomisë që ka një rritje në pjesëmarrjen e saj në
aktivitetin ekonomik pas vitit 1999. Kjo nga se në përgjithësi Kosova e ka trashëgua
edhe një traditë turistike e cila me vite ka qenë e pa avancuar duke ju referuar situatës
politike dhe të sigurisë jo të volitshme dhe jo stimuluese për zhvillimin e turizmit.
Kosova është dhe duhet të jetë vend turistik në të ardhmen, kurse tani gjithsesi është
vend i orientuar kah zhvillimi i turizmit. Një rritje e investimeve dhe qarkullimit turistik
na bind se turizmi për vendin është dhe do të jetë një forcë shtytëse e zhvillimit të
ekonomisë në përgjithësi.
Si ide më e pershtatshme gjithsesi së janë pasurite tona materiale siq jane veshjet.Niveli
i kulturës së një populli tregohet në tolerancën ndaj së kalurës. Historikisht, izolimi
tradicional i shqiptarëve nga pjesa tjetër e Evropës bënë që veshjet popullore të shfaqnin
tipare të veçanta dhe shpesh të rralla, të cilat mahnitën udhëtarët e parë evropianë andaj
me një muze etnografik ka shumëqka pozitive për të reflektuar.
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___________________________________________________________
4 METODOLOGJIA

4.1 Historiku i Prizrenit
Eshtë qytet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës si dhe i dyti në Kosovë për nga
madhësia dhe me popullsi prej rreth 170,000 banorësh, shumica Shqiptarë. Qyteti i
Prizrenit është ngritur në hapësirën ku dy kultura dhe tri religjione të mëdha janë takuar
gjatë historisë, duke lënë gjurmë e duke ndërtuar objekte, të cilat edhe sot e kësaj dite
dëshmojnë para gjeneratave të reja mbi ndodhitë dhe personalitetet e së kaluarës.
Monumentet si Kalaja e Prizrenit, xhamia e Sinan Pashës ,kisha e Shën Premtes,
Hamami i Gazi Mehmet Pashës, etj., paraqesin trashëgimi me vlerë të veçantë historike
jo vetëm për qytetin e Prizrenit dhe Republikën e Kosovës, por edhe për tërë rajonin.
Bashkë me monumentet ekziston edhe një trashëgimi e pasur kulturore, të cilën e kanë
ruajtur qytetarët e Prizrenit. Kjo reflektohet përmes larmisë së ruajtur në mënyrë të
suksesshme deri në ditët e sotme dhe me të cilën krenohen bartësit e saj, si në popullatë,
religjion e traditë.
Duke u endur shtigjeve të këtij qyteti të lashtë, shohim se nga koha e themelimit të tij si
qytet iliro-dardano-shqiptar dhe përgjatë periudhave vijuese, asaj romake, bizantine,
sllave e osmane – qyteti u ndërtua vazhdimisht, krijoi kulturën e vet e në kuadër të saj
krijoi edhe një varg monumentesh me vlera të mëdha historiko-kulturore. Monumentet e
ndërtuara përgjatë periudhave historike, dalëngadalë konvertuan ndërmjet veti dhe si
përroska u derdhën në shtratin e përbashkët të trashëgimisë. Në të kaluarën Prizreni u
ngrit dhe u afirmua edhe si qendër e rëndësishme kulturo-arsimore.
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4.1.1 Struktura urbane

Prizreni për një kohë të gjatë ka qenë qendër e rëndesishme ekonomike, kulturore dhe e
artizaneve në rajon. Duke marrë parasysh poziten e tij buze maleve te Sharrit dhe në
zonen e ndikimit qe shtrihej edhe në Shqiperinë dhe Maqedoninë fqinje ky ishte një
ndër qytetet më të medha të administrates Osmane në Kosove. Qyteti i Prizrenit
perbehet nga qendra e tij historike të rrethurara me nje tampon zonë e cila shtrihet në
mes të shtrirjes së qytetit në periferi dhe qendrës së tij kompakte urbane. Rruget e tij të
ngushta dhe gjarperuese dhe kalimet anesore pasqyrojne mozaikun e komplekseve
private qe i kanë dhënë formë rritjes organike dhe urbanizmit gjithnjë e më te madh qe e
ka shoqeruar shtrirjen e Perandorise Osmane, dhe pasqyron rëndesinë e qytetit si qender
e zejtarise për metalpunuesit dhe lekurpunuesit që furnizonin ushtrinë Osmane. Profili
fizik i terrenit natyrore në qendren historike të Prizrenit është një element tjetër që
bashkë me strukturen organike dhe rrjedhen e lumit i jep një vlerë unike trashigimisë
urbane të Prizrenit.

4.1.2 Shprehja arkitektonike
Prizreni e ruan ndjenjën e shtresëzimit të larmishem arkitektonik që percakton
karakterin e tij dhe deshmon historinë e tij, duke perfshirë edhe ato ndryshime urbane,
arkitektonike dhe silistike te shekullit

XX që i kanë shoqëruar ndryshimet

politike dhe ideologjike , siq është socializimi dhe i pasqyron interpretimet e tyre
lokale.Cka është me rëndësi, ka mbetur edhe një numër i shtëpive të vjetra tradicionale
të cilat të vendosura përbri shumë monumenteve dhe skalitjet e struktures urbane
paraqesin një shembull kohren të kontekstit të trashigimisë kulturore urbane në Kosovë.
Komplekset e shtepive – oborreve të qytetit perj qerpici dhe druri jane karakterisitike e
variacioneve dhe përshtatjeve të ndryshme në arkitekturën Osmane te banimit. Në
periudhen në mes te konfliktit të vitit 1999 dhe trazirave të marsit 2004, zonat fetare dhe
kulturore në Kosovë kanë pësuar dëme të konsiderueshme dhe një numër i madh i
zonave të trashigimisë së rëndesishme janë dëmtuar. Në mesin e tyre hyjne kompleksi i
muzeut të Lidhjes së Prizrenit, objektet e banimit në qendër etj, qe më pas u permisuan
dhe u rindertuan.
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4.2 Trashegimia e Prizrenit
Qendra Historike e Prizrenit është njëra ndër vlerat më karakteristike të qytetit. E
konsideruar si pasuri botërore, ajo përfshin një variatet të gjerë monumentesh, si dëshmi
e bashkimit të civilizimeve të shumta. Trashëgimia kulturore është element qëndror i
identitetit të qytetarëve të Prizrenit, ndërsa në të njëjtën kohë ajo paraqet edhe arsyen
kryesore të vizitave që realizohen në qytet, si nga brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.

4.2.1 Trashëgimia materiale
Kompleksi i Lidhjës Shqiptare të Prizrenit shtrihet në pikën më subtile të hapësirës
urbane të qytetit, i rrethuar me Lumbardhin, kompleksin e Marashit dhe shpatin e
Kalasë. Në kompleks në mënyrë harmonike gërshetohen objektet e arkitekturës
monumentale dhe asaj folklorike. Në këtë kompleks u mbajt Kuvendi themelues me 10
qershor 1878, me pjesëmarjen e përfaqësuesve nga të gjitha trojet shqiptare me ç'rast
themelohet Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Kompleksi përbehet nga katër godina të lidhura
organikisht mes vete dhe të vendosura në qendër të Prizrenit antik. Kjo simbolizon
rezistencën shqiptare kundër pranisë pesë shekullore të perandorisë osmane. Gjithashtu
me një strukturë interesante Ura e Gurit u ndërtua nga Ali Kukaj-Beu në shek. XVI-të.
Ka stil oriental të ndërtimit. Ura kishte trajtë harku, e ndërtuar prej kuadrash guri të
lidhura me suve gëlqerore. Ura i bëri ballë shumë ujërave dhe sfidave të kohës, por jo
edhe vërshimit të vitit 1979. Më 1982 rikonstruktohet në tërësi dhe i kthehet pamja
atraktive, ndonëse me një ndryshim përmbajtësor. Kalaja e Prizrenit shtrihet në
hapësirën më dominante të relievit të Prizrenit në një sipërfaqe prej 15.776 m². Është
kalaja më e madhe dhe më e bukura në Kosovë e më gjerë. Arkeologët konstatojnë se
ajo i përket periudhave të ndryshme historike, asaj iliro-dardane, romake, bizantine,
mesjetare dhe osmane. Rindërtimi i kalasë është bërë nga Perandori Bizantin Justiniani.
Arkitektura e monumenteve të kultit është dëshmia më e mirë e rezistencës ndaj sfidave
të kohës dhe triumfit të vlerave botërore të trashëgimisë dhe kulturës së Prizrenit. Një
dimension i veçantë i kësaj pasurie është edhe bashkëjetesa dhe harmonia mes besimeve
të ndryshme fetare, element që i jep ngjyrë të veçantë karakterit shumëkulturor të
qytetarëve të Prizrenit.
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4.2.2 Trashegimia shpirterore
Artizanatet, veshjet, zakonet, lojrat, vallet, festivalet dhe shumë tipare të tjera të
shpirtërores dhe tradicionales janë atraksion kulturor i qytetit përtej arkitekturës
ndërtimore dhe urbane. Kjo pjesë e trashëgimisë i jep shpirt gjithë strukturës fizike të
qytetit, duke e nxjerrë në pah pasurinë shpirtërore të qytetarëve. Shijimi I shpirtërores
në Prizren është mbresa më e fortë me të cilën një vizitor i jashtëm kthehet në shtëpinë e
tij. Zakonet dhe lojërat traditcionale të kohërave të kaluara që janë luajtur nëpër ahengje
dhe ndeja ku mund ti përmendim : gjuajtja në shenjë, hedhja e gurit,vrapimi (gara) me
kuaj, lojëra me kapuça apo filxhana ku bëhet përqeshja(këndohen këngë ironike) nga
pala fituese etj.
Veglat muzikore traditcionale të kohës të cilat janë: takarakja, gurët, briri, pipëza,
tepsia, lugët, zilet, defi, fyelli, kavalli, lahuta, myshnica, çiftelia, sharkia, okarina etj.
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___________________________________________________________
5 KONCEPTUALIZIMI

5.1 Lokacioni per muze etnografik
Lokacioni në pjesën historike të Prizrenit karakterizohet me pasuri të shumta materiale
dhe pasuri natyrore. Lumbardhi si një pasuri natyrore i cili ndanë qytetin në dy pjesë ja
shton edhe më shume bukurinë formave tradicionale të shtëpive qytetare. Bashkimi i dy
pjesëve të qytetit bëhet përmes urave me strukturë interesante. Muzeu etnografik tenton
që të ju përshtatet këtyre koncepteve të lidhjes së dy pjesëve të qytetit përmes urave
andaj muzeu ndahet në dy pjesë kryesore: njera pjese e cila përmban etnografinë tonë
më të vjetër e vendosur
buze pjeses malore në të
cilën është e ndërtuar
Kalaja e vjeter e Prizrenit.
Ne

pjesen

Objektit

tjetër
të

afër

Lidhjes

shqiptare të Prizrenit është
paraparë të vendoset pjesa
tjetër

e

muzeut

që

përmban etnografinë tonë
më të re. Te dy keto pjese
lidhen me nje ``ure`` ne te
cilen eshte e vendosur nje
galeri dhe qe te gjitha me

Figura 9. Lokacioni (burimi: geoportal.rks-gov.net)

nje strukture moderne dhe
ekspresive artikulohen ne nje objekt te vetem te quajtur Muzeu Etnografik. Perreth
zonat e banimit janë të vendosura në të dy anët , veriore dhe jugore, të gjirit të ngushtë
të Lumëbardhit. Hapjet, catite dhe ballkonet tradicionale duke përfshirë detajet e tyre
nga hekuri, druri dhe guri jane te ruajtura.
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Sa i perket qarkullimit te automjeteve eshte parapare qe te jete po ai qarkullim normal
mirpo per te ju evituar tollovive ne qarkullim dhe ruajtjes se ambientit per ne muze
eshte pare me e arsyeshme te perdoret ecja ne kembe.

Figura 10. Foto Lokacioni

Figura 10. Ftoto Lokacioni

5.2 Gjenerimi i formes
5.2.1 Konteksti dhe Analogjite
Eksperienca

jone

per

nje

hapsire

arkitektonike eshte fuqishem e inflencuar nga
menyra se si arrim deri te ajo hapsire.

Figura 11. Skica - konteksti

17

Ne zakonisht ballafaqohemi me ndertesa, lagje, qytet e keshtu me radhe dhe lidhemi me
ato mentalisht.
Kënaqësitë dhe pasuritë e përvojave tona janë kryesisht si rezultat i mënyrave se si
lidhjet mes tyre janë bërë. Arkitektura fillon me një ide. Zgjidhje të mirë të projektimit
nuk janë vetëm fizikisht interesante, por janë të shtyrë nga nje ide themelore.

Figura 12. Skica - Transformimi
.Një ide është një strukturë mendore me të cilën ne e organizojmë, dhe i japin kuptim të
përvojave dhe informacioneve të jashtme. Arkitektura banon në AND-ne e një ndërtese,
me shume lidhje te tjera qe i lidhin hapsirat mes vete. Lokacioni i muzeut etnografik ne
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pjesen historike te Prizrenit karakterizohet me forma te ndryshme dhe planifikim
organik andaj edhe forma buron nga vete konteksti. Ne kontekst kemi forma te
ndryshme si drejtkendeshe dhe katrore si me dominuese, rrethore, vazhdimesi , ritem,
simetri e asimetri dhe ne pershtatshmeri mes tyre ``rritet`` edhe forma e muzeut
etnografik.

Figura 13. Skica – Analize e formave dominuese
dhe lartesive
Ne kontekst kemi struktura te ndryshme si ajo tek urat e gurit ne shtypje, tek objekti i
lidhjes shqiptare te Prizrenit pjesa e dalur si konzolle, struktura e veqante e Xhamive si
dhe siluetes te fuqishme me veti tradicionale shprehese.
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Forma rrethore e kupolles se Xhamive dhe ne pergjithsi me planifikimin organik ne
kete zone ne bashkeveprim me simboliken e rrjedhes se ujit ne lumin Lumbardhi
krijojne lidhje organike duke formuar te ashtuquajturen ``ure`` dhe tek e cila ne qender
mundeson pjesen e galeris.
Arkitektura historikisht ka operuar me analogji që vijnë nga bota që e rrethonë duke
filluar nga vete njeriu. Keto analogji jane edhe si sinonim me shprehjet ngjasim, afri,
perputhshmeri, korrespondence etj

Figura 14.
Skica - Relacionet
analogjike nga trupi
i njeriut apo tekstili

20

. Njeriu i cili ne toke vepron ne shypje, duart e tij kur mbajne diqka punojne ne terheqje
dhe prej te cilave ngarkesa percillet ne pjesen kurrizore deri ne shperndarjen e tyre ne
toke. Ngjajshem edhe ne formesim te objektit perdoret struktura me ide te tille e cila
plotesisht qendron e mbeshetur ne nje shtylle apo ``shkemb`` dhe i cili punon ne shtypje
ne toke.. Ngarkesat deri tek shtylla qendrore barten permes fijeve te celikut ( ``duart e
njeriut``) te cilat e mbajne pjeset te dalura konzolle te ngritura gradualisht.

Tekstili - Muzeu etnografik ne qender te vemendjes ka punimet e tekstilit te cilat
punohen ne menyre mjafte te detajuar dhe te cilat kane lidhje mjafte interesante te cilat
e bene te funksionoj edhe struktura e punimit.

Tekstili si veshje ka rolin mbrojtes dhe mbeshtjelles per trupin e njeriut. Tek muzeu per
te shprehur ekspresivitetin dhe frymen moderne te ndertimit perdoret mbeshtjells me
detaje te bazuara ne punim te tekstilit i cili njekohesisht pasqyron

funksionin e

brendshem te muzeut.

5.3 Struktura
Struktura si nje prej pjeseve kryesore te muzeut perveq vetis se saj konstruktive ne kete
muze etnografik vihet ne pah edhe ne pjesen e jashtme me mjafte kreativitet dhe ne
menyre ekspresive. Ne kontekst verehen nje dominim i struktures ne shtypje, siq eshte
rasti me shtepite e vjetra qytetare apo edhe ura e gurit e cila punon ne shtypje e qe nihet
si nje prej strukturave mjafte te vjetra. Per urat qe punojne ne terheqje jane te kohes te
mevoneshme por te cilat mund te njihen si me moderne.
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Figura 15. Skica , Diagrame - Strukturat

I gjithe ndertimi i muzeut ju eshte mbeshtetur nje strukture qendrore qe I pranon
ngarkesat nga pjeset ansore permes fijeve te celikta te cilat I mbajne pjeset e tjera te
varur. Duke shfrytezuar kete strukture keni njekohesisht reflektimin e saj ne pjese te
jashtme dhe mjaft dominante duke mundesuar ekspresion te qarte.
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5.4 Kompozicioni dhe Konfigurimi Arkitektural
Kompozimi I hapsirave ne muze ka nje rol shume te madh. Permes kompozimit te
hapsirave ne vendin e tyre percaktohen edhe menyra e levizjes dhe e qarkullimit. Qe
kompozimi te jete I rregullt dhe te kete logjike ne menyre te shfrytezueshmerise ne
muze hapsirat jane vendosur ne ate vend ku zonat jane ndare ne ate menyre te cilat
mundesojne levizjen prej nje pike te muzet deri ne piken e fundit dhe per ti mundesuar
vizitorit per te pare qdo detaj qe eshte nxerre per tu pare dhe te mos verej diqka qe ka
perqellim fshehjen nga vizitoret. Pjesa e hyrjes per vizitore mundeson kalimin ne pjesen
e recepsionit prej nga edhe orjentohen vizitoret.Ne hollin kryesor jane te vendorua
shkallet qe dergojne ne bodrum per tek toaletet. Permes rampes mundesohet qe
gradualisht te ngjitemi per tek eksponatet. Te gjitha eksponatet shihen qartazi dhe pa
pasur nevoj te kthehemi ne nje pozite neper te cilen kemi kaluar me pare per te arritur
me pas tek pjesa lart e librarise dhe kafiterise duke I shfrytezuar njekohesisht vizurat e
bukura perreth te qytetit te Prizrenit. Ne pjesen qendrore eshte parapare galleria e cila
mund edhe te funksionoj e pavarur nga pjeset e muzut. Perveq hyrjeve kryesore te
muzeve, egzistojne edhe hyrjet permes rampave te jashtme qe dergojne direkt ne pjesen
e galerise per tu lidhur me pas me pjeset tjera. Hyrjet administrative dhe ekonomike
jane te ndara nga ato te vizitoreve dhe funksionojne te pavarura. Hyrja administrative
mundesohet ne pjesen qendrore per te kaluar me pas ne bodrum tek zyret. Hyrjet
ekonomike shfrytezojne hyrjet e tilla qendrore si per eksponatet e muzeut po ashtu edhe
per galeri dhe permes komunikimit vertikal arrihet te secila hapsire per eksponate.
Konfigurimi eshte trajtuar ne menyra te ndryshme pas qe kemi nje te beje me menyra te
ndryshme te qarkullimit. Sa i perket vizitoreve te muzeut ata ballafaqohen me
konfigurim spiralor permes rampes. Ne pjesen e galerise kemi nje konfigurim linear dhe
mjafte te pershtatshme per te vrejtur te gjitha ekspozitat e paraqitura. Ne pjeset e
hyrjeve administrative dhe ekonomike kemi konfigurim radial pas qe kemi te beje me
hapsira te ndryshme dhe per punonjes te ndryshem.
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Figura 16. Diagrame - Kompozicioni dhe Konfigurimi Arkitektural

Figura 17.
Artikulimi
formal .
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5.5 Ndriqimi
Ndriqmi ne muze sigurisht qe eshte nje prej gjerave primare qe duhet perkushtuar dhe
duhet marr me delicates. Ndriqimi me lanterna perveq efektit vizuel ekspresiv ka nje
rol shume funksional dhe mjafte te pershtatshem. Tek secili eksponat egziston sasi e
mjaftueshme e drites indirekte qe arrihet nga reflektimi I rrezeve te diellit mbrenda
cilindrit te projektuar. Cilindri I vendosur ne kend 90` mundeson qe rrezja ne kend te
caktuar qe vjen nga dielli Brenda tij te reflektohet shume her per te kaluar si shume e
pershtatshme per eksponatin [14]. Ne pjeset e eksponateve te vendosura anash perveq
ne ato pjese ku nuk ka eksponate nuk eshte pare e pershtatshme te behej hapje vertikale
per shkak te intensitetit jo te njetrajtshem te drites qe reflektohet nga mbeshtjellsi I
jashtem.

Figura 18. Ndriqimi natyrore difuz
5.6 Ekspresioni dhe materializimi
Ekspresioni shprehet prej formave te cilat i japin edhe jete gjithe lokacioinit perrth.
Muzeu paraqitet mjafte modern dhe eskpresiv me format strukturale te cilat percjellin
formen e brendshme te rampes duke e nxjerrur efektin e saj edhe ne ndritjen graduale te
tere pjeset ku ne interier egziston rampa duke e artikuluar dhe gdhendur objektin per te
paraqitur njetrajtshmeri dhe objektin lehte te lexueshem. Mbeshtjellsi gjithashtu ka rol

25

mjaft dominant e qe pasqyron tekstilin dhe funksionin e pergjithshem te muzeut ku me
nje ``fije peri`` por me thurje te ndryshme lexohen e gjitha si diqka e njetrajtshme po me
dallime te theksuara si pasoj e funksionit te caktuar te brendshem. Kputjet e te
ashtuquajtrave ``fijeve peri`` e qe e formojne mbeshtjellsin gjithashtu ndihmojne qe
horizontaliteti i objektit te jete me pershtypje vizuale me te ngushte dhe te zhvillohet ne
vertikalitet. Pjesa e siperme tenton te ju pershtatet cative te shtepive tradicionale perreth
permes brinjezimit. Ndriqimi tregohet mjafte dominant ne pjesen e siperme por mjafte
ekspresiv. Materialet e perdoruna ne pjesen e eksterierit jane te dominuara nga betoni i
lehtesuar ne form te pllakave i cili perveq pastertise vizuale qe e jep ka nje peshe jo
shume te madhe duke ja letesuar punen konstruksionit.

5.7 Ventilimi
Veshjeve gjithnje ju duhet ventilim i mire per te qene te fresketa dhe per ti ruajtur ato
nga demtimet e mundeshme si pasoj e lageshtis te tepert apo edhe thatesise se tepert. Per
te pasur nje gjendje konstante dhe te pershtatshme per veshjet ju duhet ventilim i mire.
Ventilimi natyrore ne krahasim me ventilimin artificial perveq qe nuk shpenzon energji
elektrike ai eshte me I volitshem edhe per eksponatet.

Figura 19. Skice - Ventilimi
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Gypat e holle te ventilimit jane te vendosura ne pjesen e struktures qendrore ku aji I
pastert hyn prej pjeses se jashtme dhe kalon neper hapsiren e veqant per ventilim e cila
mundeson bartjen e ajrit te pastert deri tek pjesa e eksponateve per te kaluar me pas ajri
I ndotur ne pjesen e siperme ne te njejten vertikale te ventilimit por ne pjesen e sipeme.

Figura 20. Imazh atmosferik
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6 EPILOGU

Muzeu etnografik se bashku me ndikimet e jashtme arkitektonike dhe atyre te
brendshme arrin te reflektoj ate se per qka edhe ka filluar te projektohet. Shkrirja se
bashku me kontektin dhe akset e levizjeve ben qe muzeu te jete nje pervoje e bukur per
njerzit qe kalojn perreth tij e sidomos ata te cilet e perjetojne edhe hapsiren e
brendshme. Ngjajshmerite dhe ndryshimet mes veshjeve dhe arkitektures jane te
trajtuara ne ate menyre qe te thjeshtojne nderlidhjen e tyre te brendshme me njera
tjetren. Mund të interpretohet se shprehja karakteristike arkitektonike e muzeut me
strukture, funksion, ndriqim, ekspresion reflektojne gjenerimin e formave te nxjerrura
nga vete lokacioni te cilat jane

si nje thurje e njetrajtshme dhe ne harmoni me

kontekstin, pra burojne si nje thurje e nje punimi te nje tekstili.

Problemi per te

menduarit kreativ eshte ``te menduarit ne lidhje me te menduarit``. Te menduarit lidhet
drejtperdrejt edhe me idene logjike per gjithe projektin dhe nese kete ide nuk mund te
ja sqarojme gjyshes sone ateher as ne nuk e njohim mire kete ide. Zgjidhja duhet
bazuar gjithnje duke menduar per nje kontekst me te madh; si nje karrike ne nje dhome,
nje dhome ne nje shtepi, nje shtepi ne nje mjedis dhe nje mjedis ne nje plan te qytetit Eliel Saarinen [15]
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